

|  |
| --- |
| Herprofileringsplan2018-2022  |
|   |

# Herprofilering 2018-2022

## Samenvatting

Naar aanleiding van een rapport van adviesbureau BMC naar de profilering van Museum Tromp’s Huys, is deze beleidsnotitie tot stand gekomen.

Uit het onderzoek van BMC blijkt dat het museum het best wel goed doet. Uit het rapport:

“Het is knap wat de werkorganisatie van Museum Tromp’s Huys op de mat weet te leggen: een uitgebreid programma (tentoonstellingen/randprogrammering), collectiebeheer, communicatie, website/social media, openstelling museum, groepsontvangsten, rondleidingen, winkel, klein onderhoud in het museum en nog meer. En dat alles met een vaste formatie van 1,9 fte. Dat kan alleen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het werven, aansturen en naar de zin houden van zo’n grote groep vrijwilligers is alleen al een prestatie van formaat. Maar dat maakt de organisatie ook kwetsbaar. De leeftijd van de vrijwilligers ligt gemiddeld op 75 jaar. En het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te vinden.”

De profilering van het museum is momenteel vierledig:

* De (geomorfologische) ontstaansgeschiedenis van Vlieland;
* De maritieme historie van Vlieland;
* Betzy Akersloot: over wie zij was, haar kunstwerken, de tijd waarin zij leefde (rond 1900);
* Hedendaagse kunst: Vlieland als inspiratiebron voor zowel professionele kunstenaars als amateurkunstenaars.

Het advies van BMC luidt om het profiel eenduidiger te maken door te concentreren op één thema. Dat betekent niet dat het museum ook haar verzamelbeleid moet aanpassen, wel dat de gekozen profilering leidend moet zijn in het toekomstige verzamelen.

Het bestuur van Museum Tromp’s Huys heeft besloten om twee scenario’s uit te laten werken, te weten: De Verbeelding van Vlieland en Vlieland in de Gouden Eeuw. In deze notitie staat uitgeschreven hoe deze herprofilering tot stand kan komen en hoe dit in de tijd kan worden uitgezet.

## Inleiding

In 2017 heeft het bestuur van de stichting Museum Tromp’s Huys een opdracht verleend aan adviesbureau BMC om te onderzoeken wat de sterke en zwakke punten van het museum zijn en waar het museum zich het beste op kan focussen. 2017 is gekozen omdat in dat jaar door hetzelfde bureau ook voor Informatiecentrum De Noordwester een advies werd opgesteld en er mogelijk uitruil van thema’s en voorwerpen zou kunnen plaatsvinden.

Uit het onderzoek van BMC blijkt dat het museum het best wel goed doet. Uit het rapport:

“Het is knap wat de werkorganisatie van Museum Tromp’s Huys op de mat weet te leggen: een uitgebreid programma (tentoonstellingen/randprogrammering), collectiebeheer, communicatie, website/social media, openstelling museum, groepsontvangsten, rondleidingen, winkel, klein onderhoud in het museum en nog meer. En dat alles met een vaste formatie van 1,9 fte. Dat kan alleen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het werven, aansturen en naar de zin houden van zo’n grote groep vrijwilligers is alleen al een prestatie van formaat. Maar dat maakt de organisatie ook kwetsbaar. De leeftijd van de vrijwilligers ligt gemiddeld op 75 jaar. En het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te vinden.”

Op veel onderdelen scoort het museum dan ook goed. Matig scoort het museum op Belevingswaarde en Economische waarde.

|  |  |
| --- | --- |
| Kernfuncties/waarden | Bevinding |
| *Collectiewaarde :* ‘Schatkamers van objecten en verhalen’ | Goed. Veel collectie te zien, Gebouw is zelf ook collectie. Collectie en gebouw vallen deels zelfs samen.  |
| *Educatieve waarde:* ‘Leeromgeving voor iedereen’ | Goed. Collectie wordt adequaat toegelicht. Er zijn educatieve programma’s voor iedereen: museumeducatie voor het onderwijs; lezingen, rondleidingen, rondwandelingen en workshops voor een algemeen publiek. |
| *Kenniswaarde:*‘: Onderzoek en experiment’ | Goed. Het museum zoekt nieuwe vormen om te verzamelen, te ontsluiten en te interpreteren. O.a. door onderzoeksopdrachten aan kunstenaars, oral history projecten, inwoners en eilandbezoekers actief benaderen om bij te dragen aan specifieke onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten. |
| *Belevingswaarde:*‘Ruimte om te genieten, ervaren en beleven’ | Matig. Weliswaar is het Tromp’s Huys een mooi monument en is er interessante collectie, maar: * De presentatie is statisch;
* Weinig m2 (binnen een half uur gezien);
* Volle ruimten;
* Veel thema’s, weinig verdieping;
* Geen/weinig ruimte voor wisseltentoonstellingen
 |
| *Verbindende waarde*: ‘Ontmoetingsplaats, platform en identiteitsversterkend’ | Goed. Museum onderneemt veel activiteiten om mensen te betrekken bij het museum en de tentoonstellingen. Zowel inwoners als eilandbezoekers. Zowel met activiteiten als online. Ook slaagt Museum Tromp’s Huys er in erfgoed en erfgoedlocaties weer betekenis te geven; placemaking.  |
| *Economische waarde:* ‘Economische kracht, vestigingsklimaat en trekpleister’ | Matig. Museum Tromp’s Huys is een van de voorzieningen die naast rust & ruimte en zon, zand & zee, een bezoek aan Vlieland de moeite waard moeten maken. Met 6000 bezoekers kan niet gesproken worden van een trekpleister. De economische waarde is daardoor beperkt. Ook versterking van het vestigingsklimaat speelt geen rol. |

De profilering van het museum is momenteel vierledig:

* De (geomorfologische) ontstaansgeschiedenis van Vlieland;
* De maritieme historie van Vlieland;
* Betzy Akersloot: over wie zij was, haar kunstwerken, de tijd waarin zij leefde (rond 1900);
* Hedendaagse kunst: Vlieland als inspiratiebron voor zowel professionele kunstenaars als amateurkunstenaars.

Het advies van BMC luidt om het profiel eenduidiger te maken door te concentreren op één thema. Dat betekent niet dat het museum ook haar verzamelbeleid moet aanpassen, wel dat de gekozen profilering leidend moet zijn in het toekomstige verzamelen.

Er is veel voor te zeggen het eerste hoofdthema – de (geomorfologische) ontstaansgeschiedenis van Vlieland – integraal te vertellen in De Noordwester. Het tweede hoofdthema – De maritieme historie van Vlieland – is een aantrekkelijk hoofdthema voor een aangescherpt museumprofiel, maar ook nog heel breed. En Nederland telt al veel maritieme musea. Het zou goed zijn dit hoofdthema wat aansprekender te maken en scherp te stellen op de maritieme hoogtepunten van Vlieland. Veel van die hoogtepunten zijn te vinden in de Gouden Eeuw. Vlieland in de Gouden Eeuw zien we als een interessant scenario om het museumprofiel van Tromp’s Huys aan te scherpen.

De hoofdthema’s 3 en 4 liggen in elkaars verlengde: Vlieland was voor Betzy Akersloot als kunstenaar een belangrijke inspiratiebron. Vlieland heeft door de eeuwen heen ook veel andere kunstenaars geïnspireerd. En nog steeds is Vlieland een onuitputtelijke inspiratiebron voor beeldend kunstenaars, filmmakers, fotografen en schrijvers. Vlieland door de ogen van de kunstenaar of Vlieland in Woord en Beeld is eveneens een interessant scenario om het museumprofiel van Museum Tromp’s Huys op aan te scherpen.

In het scenario Vlieland in de Gouden Eeuw ligt het accent op de cultuurhistorie van een rijk verleden. In het tweede scenario Vlieland in Woord en Beeld profileert Museum Tromp’s Huys zich meer als kunstmuseum. Het bestuur van Museum Tromp’s Huys heeft op 2 januari 2018 besloten om de laatste twee scenario’s uit te laten werken. Nadrukkelijk is gekozen beide scenario’s in het museum een plek te bieden en niet het definitieve plan voor De Noordwester af te wachten. Op een later moment kan altijd nog worden aangehaakt bij de ontwikkelingen bij het informatiecentrum. De uitwerking van de scenario’s staat in de volgende paragraaf.

### Herprofilering

Op de begane grond van het museum zijn twee stijlkamers ingericht uit de tijd van kunstenaar Betzy Akersloot-Berg. Het ligt dan ook voor de hand om het thema de Vlieland in Woord en Beeld, waarin het werk van deze kunstenaar een belangrijke rol speelt, op de begane grond te situeren en Vlieland in de Gouden Eeuw op de eerste verdieping. De stijlkamer in de salon moet zeker behouden blijven, al was het maar omdat deze kamer ook werkelijk is ingericht aan de hand van foto’s uit de tijd van het echtpaar Akersloot-Berg. De stijlkamer in de tuinkamer zou eventueel kunnen komen te vervallen. De kamer is sowieso aan een opknapbeurt toe. Verder zijn er op de begane grond: middenkamer, gang, korte gang, hal. Op de eerste verdieping zijn de tentoonstellingszolder, de voorzolder en de kleine (of ambachten-) zolder. De tentoonstellingszolder wordt in 2018 volgens plan verbouwd en houdt in beide scenario’s dezelfde functie.

#### De hal

De entree van het museum is het visitekaartje. Het is geen enorme hal zoals in het Rijksmuseum. Bezoekers kunnen er niet even ronddwalen op zoek naar restaurant, toiletten, kaartverkoop, museumwinkel, gaderobe of tentoonstellingsruimten. Een restaurant hebben we niet, er is één toilet achterin het gebouw, de hal zelf is garderobe. Kaartverkoop, museumwinkel en tentoonstellingsruimten zijn rondom. In de hal moet de bezoeker vooral een goed beeld van het museum krijgen en duidelijk zien waar zich de kaartverkoop bevindt. Als de herprofilering tot stand is gebracht, is het van belang dat de bezoeker in de hal een voorproefje krijgt van wat er in de rest van het museum is te zien. Er moet dus iets te zien zijn van Vlieland in de Gouden Eeuw en Vlieland in Woord en Beeld .

*Huidige situatie*. Sinds 2016 staat links in de hal een grote vitrine met daarin een model van de Zeven Provinciën, het admiraalschip van M.A. de Ruyter. Daar tegenover is de trap naar de salon, met links een stukje lege muur en de deur naar de kelder, rechts een megagroot plattegrond van het museum. Tussen vitrine en trap staat een grote dekenkist met daarboven aan de wand een schilderij van de Dorpsstraat, on 1898 geschilderd door Elisabeth Sinding. Half voor het plattegrond staat een verrijdbaar garderoberek. Daar weer tegenover bevinden zich tassenkluizen. De entree tot de verkoopbalie en de museumwinkel bevindt zich tussen de tassenkluizen en de vitrine. Regelmatig lopen bezoekers aan de entree voorbij.

Links naast de voordeur is een radiator waartegen een trapje, een plankje voor het stoepbord en de vlaggen worden geparkeerd. Dat staat niet heel fraai. Rechts naast de voordeur is helemaal niets. Dat komt omdat de glazen deur, die helemaal open gedraaid moet worden om de houten deur te sluiten, dan tegen die muur staat. De deur is sowieso vrij onhandig in gebruik, hij sluit niet optimaal en bij harde wind klappert hij.



Figuur 1: De hal met vitrine, dekenkist en schilderij Dorpsstraat

De vitrine is niet verplaatsbaar. De plek waar hij staat, is de enige plek in het museum waar hij kán staan. Hij paste precies op zijn kant door de voordeur en staat nu pal onder een balk. En hij staat er mooi. De dekenkist dient als tafel voor het gastenboek en sporadisch voor een door vrijwilligers gemaakte mat, die in de verkoop is. Als ondergrond voor het gastenboek is de kist groot. De kist kan niet open en is eigenlijk vooral een sta in de weg. Het plattegrond aan de muur is groot. Dat kan kleiner en de vraag is of het daar moet.

*Toekomstige situatie*. Het scheepsmodel kan ingezet worden als verwijzing naar de tentoonstelling op de eerste verdieping, over Vlieland in de Gouden Eeuw. Het schilderij van Elisabeth Sinding kan heel goed ingezet worden als verwijzing naar Vlieland in Woord en Beeld .

De rommel achter en naast de voordeur kan worden opgeslagen in de kelder, omdat de kelder in het voorstel opslagruimte wordt. Het gastenboek kan beter op een katheder komen te liggen, vlak bij de uitgang, en de mat kan op een andere plaats (winkel) te koop worden aangeboden. De kist kan dus weg.

Onderzocht is of de deur kan worden vervangen door een schuifdeur. Op de plaats waar nu de glazen deur zit kan dat niet. Een aansluiting op de bestaande houten voordeur is niet te realiseren. Momenteel wordt de optie om een soort sluis – zoals ook in de kerk is gebouwd – in de hal van het Tromp’s Huys in te bouwen, waardoor het comfort verbetert en de hoek beter benut kan worden, bijvoorbeeld voor informatiefolders, gastenboek, extra tassenkluisjes of een paraplustandaard. De ruimte boven de tassenkluisjes kan worden benut voor een plattegrond van het museum en een duidelijke verwijzing naar de verkoopbalie. Als de plattegrond van de muur tussen trapje en voordeur verdwijnt, komt ruimte vrij voor een grotere, vaste kapstok voor de jassen van de bezoekers.

Kortom: de hal wordt een visitekaartje voor het museum. Er zijn verwijzingen naar beide scenario’s, er is een duidelijk plattegrond van het museum, een duidelijke ingang naar de verkoopbalie en de winkel. Er heerst een prettig binnenklimaat en er is voldoende ruimte voor jassen en tassen.

Het lijkt zinvol om de entree zodanig in te richten dat een looprichting ontstaat, die richting de kassa en de winkel wijst. In de huidige situatie is voor de baliemedewerker bij binnenkomst van meer dan twee mensen in de winkel, de blik al snel niet meer gericht op de entree en kan niet worden gecontroleerd op mensen zonder zich te melden binnenkomen. Dit gebeurt overigens, volgens onze waarneming, niet met kwade opzet. Op jaarbasis is een redelijk substantieel aantal. Deze mensen missen vooral de inleiding van de baliemedewerker en specifieke aandachtspunten. Wij missen omzet.

Om het bovenstaande te voorkomen kan in de hal op diverse manieren een soort afscheiding gemaakt worden. Deze “wand” kan op een aantal manieren, van eenvoudig naar iets ingewikkelder worden geconstrueerd en kan de volgende doelen dienen:

* We zouden meer een `fuik` kunnen vormen zodat publiek op een natuurlijke wijze bij de kassa/in de winkel terecht zal komen. Een afscheiding tussen kassa-winkel en museum te is te creëren door het pronkstuk van de hal, het scheepsmodel van de `zeven provinciën` dwars te zetten. Dit dient dan tegelijkertijd twee doelen:
1. Looprichting richting kassa en winkel afdwingen.
2. Blikvanger voor het museum als geheel; een prachtige entree en finish (ook al omdat het model in deze vitrine nergens anders dan in de hal kan staan.
* Het tweede idee – het maken van een kastenwand - is ingrijpender en maakt van de monumentale hal wel meer een ruimte met “hokken” (daar heeft het museum door de bestaande en niet aan te tasten indeling toch al last van). De kasten wand kan op diverse manier worden geplaatst en dient meerdere doelen:
1. Scheidingswand tussen de hal met de kassa en de winkel en het museum.
2. De kastenwand kan verder dienen als garderobe (kapstok)aan de museumzijde en opslag voor winkel en museum aan de andere zijde (halzijde). Met deze opzet vervalt ook de in dit plan bedachte bestemming van de kelder als opslagplaats.
3. Integreren van de kluisjes.

Bij het plaatsen van een wand of het verplaatsen van de vitrine van de “zeven Provinciën” moet wel rekening worden gehouden met een voorgeschreven doorloop van 1,50 meter.

Mochten de bovenstaande plannen het karakter van de hal te veel aanpassen, dan is het verplaatsen van de kluisjes-kast en het daarvoor plaatsen van een garderobe-rek ook een manier om de hal iets praktischer in te delen. Het vervangen van de glazen deur is kostbaar en lijkt onnodig.

#### Vlieland in woord en beeld

Het scenario Vlieland in woord en beeld zal bestaan uit de volgende thema’s, die vervolgens hieronder per thema worden uitgewerkt:

* Het leven van Betzy Akersloot-Berg (BAB)
* Wisselende overzichtstentoonstelling van het werk van BAB
* Schrijvers zoals Slauerhoff
* Portret van Vlieland
* Vlieland in beeld

Het leven van Betzy Akersloot-Berg. Spil in dit scenario is het leven van Betzy Akersloot-Berg, verbeeld in het decor van de prachtige stijlkamer in de **salon**. Naast meubelen en foto’s uit die tijd, wordt het leven ‘verteld’ door middel van digitale media. Bij een aantal voorwerpen in de kamer komt een toelichting, niet op papier, maar via een app of een podcatcher te beluisteren en/of te bekijken. Daarmee blijft de uitstraling van de stijlkamer intact. Tekstbordjes zijn storend in een stijlkamer.

Overzichtstentoonstelling van het werk van BAB. Betzy Akersloot-Berg hield er zelf van om haar hele huis vol te hangen met schilderijen, tekeningen en etsen. Dat is te zien op de schaarse foto’s die we hebben van de inrichting. De **tuinkamer** zou kunnen worden gestript en vervolgens vol kunnen worden gehangen met schilderijen. Dit moet geen statische verzameling worden. Er wordt een (actueel) onderwerp gekozen en de tentoonstelling kan daarom bijvoorbeeld eens per twee jaar worden gewisseld. Gedacht kan worden om een gastconservator te vragen een keuze uit het werk van Betzy te maken, bijvoorbeeld een scholier, een gast, een winkelier of een ambtenaar. Zo komt een groter deel van de collectie onder de aandacht van het publiek. Ook op deze tentoonstelling zou gewerkt kunnen worden met moderne media om de schilderijen te ontsluiten. De schildering op de schouw is onderdeel van de oorspronkelijke inrichting en moet bewaard en getoond blijven. De overige inrichting is van een later tijdstip en kan worden geamoveerd. De meubelen kunnen deels worden afgestoten, deels worden opgeborgen in het depot. De klaptafel kan wellicht nog een plaatsje krijgen in de salon, de secretaire in de middenkamer.

Het bovenstaande is een zeer goed idee maar het strippen van de tuinkamer kan ons inziens worden beperkt. De staat van onderhoud is niet overdreven slecht. Wel is het verstandig om het gehele interieur uit die kamer te halen. Door het ophangen van meerdere schilderijen zullen de beschadiging in het behang gedeeltelijk wegvallen. Indien dit echt als noodzakelijk wordt gezien, kan er nieuwe wandbekleding/wandbespanning worden aangebracht. Deze wandbekleding, die moet corresponderen met de tijdgeest van de kamer, zal daarna in tact doordat een modern en professioneel ophangsysteem voor schilderijen kan worden bevestigd. Het bevestigen van haken en schroeven in de muur is dan niet meer nodig.

Het ophangsysteem kan redelijk onzichtbaar worden verwerkt kort onder het plafond en geschilderd worden in de huidige kleur van balken en ondersteuningsconstructie zodat de stijl van de kamer niet wordt aangetast en geeft de mogelijkheid om schilderijen eindeloos te wisselen. Het systeem (STAS) wordt veel in musea en galeries gebruikt. Het draagt schilderijen tot 45 kilo per strekkende meter en is ook geschikt voor zware klassieke lijsten.

*Schrijvers zoals Slauerhoff*. Slauerhoff kwam graag op Vlieland en heeft over dit eiland prachtige gedichten geschreven. Net als Slauerhoff destijds geïnspireerd werd door het eiland, geldt dat tegenwoordig ook voor schrijvers en dichters. Slauerhoff zou centraal kunnen staan in de **middenkamer**. Daar is ook een grote collectie tegeltableaus te zien. Weliswaar zijn deze tableaus niet van origine in het huis aanwezig, maar ze zijn bijzonder genoeg om blijvend te tonen. Ook niet origineel zijn de bedstedes, nu als opslag in gebruik. Als de bedstedes uit deze kamer zouden worden verwijderd, komt er plek vrij om lage vitrines te installeren, waarin herinneringen aan Slauerhoff, gedichten en boeken kunnen worden tentoongesteld. Daarboven kunnen kunstwerken geëxposeerd worden van beeldend kunstenaars die Vlieland als inspiratiebron gebruikten. De aftrap kan worden gegeven met het panoramaschilderij van Roos Schuring.

Het is zeer aan te raden om de Slauerhoff-activiteiten weer meer in het museum te integreren.

De huidige “Slauerhoff wandeling” start buiten het museum en betrekt het museum op geen enkele manier. De middenkamer zou ook meer een verzamelplaats moeten zijn voor interactieve uitwisseling. Vervang het gastenboek door een “multimediaal pasfotohokje” waarin mensen voor een camera hun verhaal kunnen vertellen. Geef de mogelijkheid om in de ruimte terug te kijken en af te spelen en bouw zo aan een eigen orale historie van het museum en Vlieland.

*Portret van Vlieland*. Het project Portret van Vlieland is in 2014 gestart. In een paar jaar tijd zijn opnames gemaakt van gesprekken met 70-plussers op Vlieland. Fragmenten uit de audiobestanden en de portretten die Herman van Hoogdalem van de mensen heeft gemaakt, waren in 2017 onderwerp van de tentoonstelling Portret van Vlieland. Inmiddels is een begin gemaakt met een nieuwe serie gesprekken. Alle gesprekken vormen een tijdsbeeld van Vlieland en passen goed in het scenario Verbeelding van Vlieland. Omdat het hier om deels digitale verbeelding gaat, is het goed mogelijk om deze gesprekken – of delen daaruit – aan de bezoekers aan te bieden middels een informatiezuil. Deze zuil zou in een ruimte moeten staan waarin mensen ook kunnen zitten op een comfortabele bank of in fijne stoelen.

Ook hier zien we een reden om de kelder niet op te offeren maar om te bouwen tot beeld en geluid ruimte.

De middenkamer is dan met een kleine bank i.p.v. een grote ovale bank een uitstekende plek voor wisselende tentoonstellingen. Een informatiezuil lijkt niet nodig.

Het plan van de AIR, Studio Betzy heeft in dit plan nog geen plek gekregen. Uitingen van kunstenaars die als resultante van hun verblijf een (kunst-)werk produceren in een andere vorm dan beeldende kunst, zoals bijvoorbeeld literatuur of poëzie hebben met de middenkamer (overigens ook met de audio-video ruimte) ook een mooi platform. Een voordracht, lezing of boekpresentatie kan daar uitstekend plaatsvinden.

In de **middenkamer** zou zo’n (ovalen) bank kunnen worden geplaatst. Vanaf deze bank zouden de bezoekers dan ook de documentaire kunnen zien die over de eerste versie van Portret van Vlieland is gemaakt. Dat betekent dat deze kamer een dubbelfunctie krijgt: schrijvers en vertellers, beide in verband te brengen met het woord.

*Vlieland in beeld*. Regelmatig zijn er in het museum mini-exposities en grote tentoonstellingen waarin kunstenaars reflecteren op het eiland. Voor de grote tentoonstellingen is de tentoonstellingszolder de meest geschikte ruimte. Voor mini-exposities wordt nu al de **korte gang** gebruikt. Het lijkt logisch dat ook in de toekomst te doen. Het schilderij van Elisabeth Sinding, aangrenzend aan de korte gang, is daarin ook helemaal op zijn plaats. De (zee)kaarten in de **gang** kunnen ook in dit thema worden opgenomen.

Als de opslag in de bedstedes verdwijnt, zal er elders in het museum nieuwe opslag moeten worden gevonden. Gedacht wordt om de **kelder** hiervoor te gaan gebruiken. De kelder is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte voor een scheepsmodel van een pink (komt voor in het wapen van Vlieland), de geomorfologische ontwikkeling van het eiland en de ondergang van West-Vlieland. De pink en de ondergang van Vlieland kunnen een plaats krijgen in het scenario Vlieland in de Gouden Eeuw. De kelder is slecht toegankelijk, laag en aan een opknapbeurt toe.

Zoals al eerder in het nieuwe plan voor de hal is beschreven, zou het niet nodig zijn om de kelder te “offeren” voor opslag. Opslag mogelijkheid is er ook te creëren in de bijkeuken, die nu feitelijk leeg staat. Met wat “losse” stellingen en kasten zou die geschikt gemaakt kunnen worden. Ook de ruimtes achter de wanden van de tentoonstellingszolder kunne met wat ruimwerk geschikt gemaakt kunnen worden voor interne opslag.

 Het zou verstandiger zijn om de ruimte van de kelder, waarin de stahoogte beperkt is, in te richten als beeld en geluid ruimte met zitplaatsen. De bewegende beelden zoals die van Portret van Vlieland en de `stomme film` op de voorzolder trekken duidelijk publiek.

De investeringen zijn dan:

* opstelling met zo’n 20 – 25 tweedehands bioscoopstoelen.
* ruimte leeg maken; goed schoonmaken en wanden afwerken (dit in samenspraak met vereniging Hendrick de Keyser .
* een niet al te dure mediaspeler

Een grote LCD-scherm is al aanwezig; daar wordt nu de film over Vlieland op vertoond.

Een ondersteunende geluidsinstallatie met boxen is er (m.i.) al

Het aanbieden van een breder pakket aan (herhalende) beeld en geluid items zal meer (en ook jonger) publiek aantrekken. Commercieel gezien is het langer binnenhouden - en uiteraard boeien - van publiek goed voor de status en zelfs voor de omzet van het museum

In aansluiting op het meer interactieve karakter dat het museum zal krijgen is het inzetten van podcatchers op meerdere plaatsen in het museum verstandig. Het is dan ook niet vreemd om het gebruik van de podcatchers voor gasten beschikbaar te stellen voor een klein bedrag bijvoorbeeld € 1,50. Hiermee zal het gebruik van de (gehuurde) podcatchers kostenneutraal kunnen zijn. Het opnemen van scripts moet dan wel in eigen beheer gedaan gaan worden.

Samengevat: de salon wordt de ‘Bakermat van Betzy’, de middenkamer wordt ‘Vlieland in Woord (en Beeld)’, de tuinkamer wordt ‘Schatkamer van Betzy’, de korte gang en de gang worden ‘Vlieland in Beeld’.

#### Vlieland in de Gouden Eeuw

Het scenario Vlieland in de Gouden Eeuw kan bestaan uit de volgende thema’s, die vervolgens hieronder per thema worden uitgewerkt:

* Vlieland en de VOC
* De walvisvaart
* De ramp van 1666
* Ondergang van West-Vlieland
* Goudschip De Lutine

We zouden heel graag het hoofdthema Vlieland in de Gouden Eeuw vervangen zien door “De Gouden Eeuw van Vlieland”. Het lijkt een nuance en geen grote verandering maar het maakt het mogelijk om de genoemde thema’s wat ruimer te verbinden aan het leidmotief Vlieland en met name aan Vlielanders.

Niet helemaal historisch onderbouwd met feiten in mijn betoog maar ik denk dat Vlieland vanaf midden 16e tot begin 18e eeuw een bloei heeft doorgemaakt en weer in verval is geraakt.

Die aansprekende gebeurtenissen kunnen wat ons betreft – zoals ook al verder in het plan wordt beschreven – wat ruimer in de tijd genomen worden opgehangen worden aan markante Vlielanders. De ijkpunten zoals de walvisvaart, de handel op Danzig, de oorlogen met Engeland, zelfs de ondergang van West-Vlieland zijn zeer goed te verbninden aan bekende en minder bekende Vlielanders zodat de gebeurtenissen een menselijke context krijgen en een (fictief of historisch onderbouwd) verhaal. Om maar een makkelijke opsomming te maken:

Hessel Dircxz. (vader Willem de Vlamingh) - Oostzeevaart, binding van Vlielanders met Danzig

Willem de Vlamingh – VOC

Ramp van 1666 – Dominee van Huessen

Ondergang West-Vlieland – Nicolaas Cruquius

Goudschip de Lutine – Drost Rubbé

Walvisvaart - Rijk IJsz.

Ook hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de beeld en geluid ruimte; maak korte verhalen/films waarin de historische figuur de hoofdlijnen vertelt en uitnodigt om het museum verder te onderzoeken.

Voor de thema’s binnen dit scenario is minder ruimte beschikbaar. Dat komt omdat de tentoonstellingszolder als zodanig in gebruik blijft. De thema’s zullen dan ook beknopt onder de aandacht gebracht worden. De verdieping moet dan komen uit informatie via een app, podcatcher of andere media. Het gebruik van podcatchers door het hele museum is zeer aan te raden. Het is een flexibel audio systeem waarbij op de cruciale plaatsen een tekst kan worden ingeschakeld.

*Vlieland en de VOC*. Binnen dit thema kunnen verschillende onderwerpen worden belicht. Er zijn Vlielanders die met deze periode geassocieerd worden (o.a. De Vlamingh) en beroemde gasten (M.A. de Ruyter). Er zijn voldoende voorwerpen in de collectie om een ruime vitrine in te richten over dit thema. Gedacht wordt om de grote vitrine op de **voorzolder** hiervoor te gebruiken en de ruimte erboven. De vitrine waarin nu de Geelvinck wordt getoond, kan voor dat doel dan komen te vervallen. In plaats daarvan kan – met enige aanpassingen – het model van de pink daarin worden getoond.

*De walvisvaart*. De voorwerpen in de huidige vitrine kunnen een kleine expositie vormen, aangevuld met bijv. beelden van het flensen van walvissen. Het zou heel mooi zijn om de – originele! – kaart waarop de eilanden van Rijk IJsz. staan vermeld daar ook bij te kunnen tonen met een vergrootglas om de minuscule eilandjes te kunnen zien. De expositie zou kunnen worden gedragen door een – fictief – verhaal van Rijk IJsz.

*De ramp van 1666*. Herdacht in 2016, is de ramp van 1666 een gebeurtenis die vermeldenswaard is. De vertelling zou kunnen worden opgehangen rond de persoon van Frans Esausz den Huessen, destijds dominee op Vlieland. In de collectie bevindt zich een boekwerkje van de dominee, dat heel voorzichtig (lichtschade!) zou kunnen worden geëxposeerd. Voor deze kleine expositie zou een hoekje van de **kleine** **zolder** kunnen worden gebruikt.

*De ondergang van West-Vlieland*. Dit is op zich een interessant onderwerp, maar de ruimte ervoor is beperkt. Gezien de thematiek past het wel bij de ramp van 1666 en het goudschip de Lutine. De **kleine zolder** lijkt dan de aangewezen plek. Gedacht kan worden aan een animatie waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe het dorp langzaamaan aan de golven werd prijs gegeven.

*Goudschip De Lutine*. Tot de verbeelding sprekend, een schip met goud beladen dat tussen Vlieland en Terschelling ten onder gaat. De wildste geruchten deden de ronde, de verzekering dekte de schade, maar bij een grote brand verloor verzekeraar Lloyds een groot deel van het archief. Veel over deze ramp zal dan ook speculatie blijven. Martin Hendriksma schreef er een boek over. Een groot schilderij van de Lutine is in bruikleen gegeven door Edith Bekker. Dit schilderij kan het stralende middelpunt zijn in een expositie rond de ondergang, de speculaties en de opgedoken ‘schatten’. De **kleine zolder** leent zich daar uitstekend voor. Middels een podcatcher zouden bezoekers het verhaal in beknopte vorm kunnen beluisteren, ingesproken door Martin Hendriksma zelf.

De voorzolder en kleine zolder lenen zich voor de diverse onderdelen uit de Gouden Eeuw van Vlieland.

Omdat naast de personages vooral het maritieme verleden een van de thema’s is binnen de verhalen kunnen de genoemde ruimtes nog iets meer als onderdeel van een schip worden weergegeven. Die sfeer is er nu al gedeeltelijk maar kan met simpele ingrepen worden versterkt.

Betzy’s Tuun

In het herprofileringsplan ontbreekt m.i. één unique selling point van het museum; de tuin.

Als de tuin in samenspraak met Carien van Boxtel iets toegankelijker wordt gemaakt en een verbinding krijgt met hetgeen in het museum wordt tentoongesteld krijgt het een extra aantrekkingskracht. In de geest van Betzy Akersloot-Berg zou de tuin ook meer een ontmoetingsplek kunnen worden. Naast een verlengstuk voor het verhaal over Betzy, kan de tuin in de zomer ook een plek zijn waar, naast het populaire Achter Diek festival, openluchtconcerten worden gehouden.

Als de tuin (uiteraard in overleg met Carien van Boxtel, die daar overigens al over nadenkt), iets kan worden aangepast is het plaatsen van een klein (tijdelijk/mobiel) podium kinderspel.

Met één of twee grote parasols kan zelfs bij regen worden opgetreden.

We zouden zonder te concurreren met de andere podia zoals bijvoorbeeld de kerk, ons kunnen richten op klassieke muziek, poëzie, en lichte muziek zoals folk en jazz.

Daarnaast kunnen we een poging wagen om de zieltogende kunstmarkt wat meer cachet te geven door het in de tuin van het museum te organiseren en er bijvoorbeeld ook workshops aan te koppelen.

De tuin zal in de komende jaren sowieso meer onder de aandacht worden gebracht van het publiek. Jan den Ouden heeft weer een mooi en toegankelijk hek gemaakt aan de Glop-kant en op de deur van de tuin aan de Dorpsstraat komt een uitnodiging om de tuin te bezoeken.

Door in de tuin wat meer (tuin-)beelden te plaatsen van gerenommeerde kunstenaars is een bezoek aan de tuin nog aantrekkelijker.

Her verhaal van de tuin moet ook bij het kopen van een kaartje meer uit de verf gaan komen door het aanbieden van het verhaal en een plattegrond.

**Implementatie herprofilering**

Het initiële schema van implementatie met een basale kostenbegroting zoals op de volgende pagina is weergegeven, is bij aanpassing van de plannen snel opnieuw te maken. Het lijkt er op dat er weinig verschuivingen in de kosten behoeven te zijn. In tijd kunnen m.i. een flink aantal plannen eerder gerealiseerd worden.

Met een verschuiving in de personele bezet

Uiteraard is van belang welke keuzes het bestuur ondersteunt. Daarna kan gerichter een tijdsplanning en begroting worden gemaakt. Veel kan in eigen beheer en met vrijwilligers worden uitgevoerd waardoor kosten lager uitvallen dan eerder geraamd. Daarnaast lijkt het niet onoorbaar om de kosten van de interactieve/media, zoals het permanent beschikbaar stellen van podcatchers, aan de gasten door te berekenen.

Bijlage A: Implementatie herprofilering 2018-2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Nieuwe exposities |  | Gastconservator vragen voor eerste tentoonstelling in tuinkamer |  | Gastconservator vragen voor tweede tentoonstelling in tuinkamer |  |
| Inzet audiovisuele media |  | Informatie over het werk van Betzy Akersloot-Berg in het museum via app/podcatcher opvraagbaar | Nieuwe brochure; | App over De Lutine en Vlieland in de Gouden Eeuw | Tentoonstelling rond Betzy Akersloot-Berg (100ste jaar sterfdag); |
| Inrichting | Kelder als opslagruimte gebruiken;Glazen voordeur aanpassen, indien mogelijk; Tentoonstellingsruimte herinrichten;Hal herinrichten | Tuinkamer inrichten als expositieruimte;Salon inrichten voor Het leven van Betzy Akersloot-Berg | Bedstedes verwijderen; Slauerhoff-parafernalia in middenkamer onderbrengen;Grote vitrine voorzolder inrichten als VOC-vitrine; | Kleine zolder herinrichten rond het thema De Lutine | Herinrichting afronden;Voorwerpen afstoten |
| Onderhoud n.a.v. herinrichting | Vloer tentoonstellingszolder verven. |  | Vloeren tuinkamer en middenkamer verven; | Vloer voorzolder verven; | Vloer salon verven |
| Inkomsten |  |  |  |  |  |
| Uitgaven | 6000+10000+8000 | 2000+5000 | 5000+1000 | 2000+ |  |

\* \* \*